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ABSTRAKT
Nga paraqitja e idesë për nevojën e ndërtimit të rrugës"2 KORRIKU" (Lagjja Ramuk- Kashan) e
deri tek ndërtimi i saj janë bërë studime të shumta të qarkullimit, rëndësisë ekonomike dhe
shoqërore, me qëllim që ndërtimi i rrugës t’i përgjigjet llojit të destinimit. Studimet që janë
bërëjanë bazuar në disa variante dhe nga këto është caktuar rëndësia dhe niveli i rrugës së re në
kuadër të rrjetit ekzistues rrugor.Ndërtimi i kësaj rruge ka për qëllim lehtësimin e qarkullimit të
qytetareve për nevojat e tyre.
Kjo rrugë ka edhe një rendësi të veçantë sepse në rast të bllokimit të rrugës magjistrale "IMER
VILA" rruga që do të ndërtohet, pra rruga "2 KORRIKU" (Lagjja Ramuk- Kashan) është rrugë
që mundëson qarkullimin e të gjitha automjeteve dhe mallrave që janë nisur në drejtim të kufirit
Kosovë - Maqedoni e Veriut.
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ABSTRACT
From the presentation of the idea of the need for the construction of the road "2 KORRIKU"
(Neighborhood Ramuk-Kashan) to its construction have been conducted numerous studies of
traffic, economic and social importance, so that the construction of the road responds to the type
of destination. The studies that have been made are based on several variants and the importance
and level of the new road within the existing road network has been determined.
The construction of this road is aimed at facilitating the circulation of citizens for their needs.
This road is also of special importance because in the event of the blockade of the main road
"IMER VILA" the road to be constructed, the road "2 KORRIKU" (Neighborhood RamukKashan) is a road that enables the circulation of all vehicles and goods that are heading towards
the Kosovo -North Macedonia.
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1. HYRJE
Rrugët si strukturë ndërtimore kanë një rol shumë të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik të një
vendi. Ato e mundësojnë transportimin e shpejtë dhe të përshtatshëm të njerëzve në vendbanime,
si dhe transportin ekonomik të mallrave. Pozita gjeografike e vendeve, bukuritë natyrore dhe
deti, janë parakusht për zhvillimin e turizmit. Por në shumë raste bukuritë natyrore dhe tërheqëse
për turistë mbesin të pa shfrytëzuara për shkak të mungesës së rrugëve ose ekzistimit të rrjetit
rrugor të dobët.
Rruga tokësore mund të jetë e ngjeshur ose e rrahur, e pashtruar ose dhe e shtruar me ndonjë
shtresë gurësh të imët ose të trashë, shtresë çimentoje, shtresë asfalti ose ndonjë material tjetër i
rezistueshëm ndaj kushteve dhe ndikimeve klimatike.
Si çdo vepër tjetër, edhe rruga ndërtohet sipas një projekti të miratuar, i cili hartohet në bazë të
studimeve përkatëse tekniko-ekonomike. Për hartimin e projektit të rrugëve kryhen një sërë
matjesh gjeodezike, të cilat kanë rëndësi të veçantë, sepse sipas tyre caktohet pozicioni i trasesë,
që përbëjnë dy elementet kryesore të rrugës.
Përcaktimi i trafikut të një rruge ekzistuese bëhet nëpërmjet vrojtimeve, kurse përcaktimi i
trafikut të një rruge që do të ndërtohet, bëhet në bazë të sasisë së mallrave që do të qarkullojnë në
të. Në këtë rast merret parasysh një perspektivë të paktën 10 vjeçare. Në bazë të këtij trafiku
përcaktohet kategoria e rrugës. Në qoftë se në një rrugë trafiku i lëvizjes së makinave rritet
shumë, saqë e kalon atë të përcaktuar nga normat për atë kategori, atëherë kalohet në një kategori
më të lartë dhe themi se kjo rrugë rikonstruktohet.
Për projektimin e rrugëve ndiqet kriteri i kategorizimit të rrugëve që bëhet në bazë të trafikut të
lëvizjes së automjeteve.
Rrugët janë konstruksione të ndërtuara në natyrë. Ato janë rripa toke, të sistemuar e të
përforcuara në të gjithë gjatësinë e tyre, mbi të cilat kryhet lëvizja e automjeteve.
Gjurmë kalimi quhet brezi i lëvizjes në një drejtim të automjeteve. Kur gjerësia e pjesës kaluese
është vetëm për një automjet, themi se rruga është me një gjurmë kalimi. Përcaktimi i trafikut të
një rruge ekzistuese bëhet nëpërmjet vrojtimeve, kurse përcaktimi i trafikut të një rruge që do të
ndërtohet, bëhet në bazë të sasisë së mallrave që do të qarkullojnë në të. Për projektimin e
rrugëve ndiqet kriteri i kategorizimit të rrugëve që bëhet në bazë të trafikut të lëvizjes së
1

automjeteve. Elementi kryesor në treguesit teknik të një rruge është shpejtësia, në bazë të saj
përcaktohen edhe të gjitha elementet e tjera.
Përgatitja e trupit të rrugës bëhet përpara vendosjes së shtresave rrugore. Mbas profilimit të
trupit, bëhet cilindrimi i saj. Të gjitha shformimet që ndodhin gjatë cilindrimit të trupit të rrugës
riparohen përpara ndërtimit të shtresave. Për bazamente me lagështirë të madhe, ndërtohen
drenazhe gjatësore ose tërthore.
Pas trasimit dhe caktimit të pozicionit të linjës zero të trasesë, kalohet në përpunimin e rrugës në
fazë më të lartë të projektimit.
Shkallë e lartë e përpunimit të paraqitjes së rrugës duhet të kalojë për shkak të gjykimit të saktë
në raport me terrenin dhe ndërtesat, për shkak të sasisë së punimeve etj. Rruga është e paraqitur
në skica në tri projektime. Ato janë: situacioni, profili për së gjati dhe profili i tërthortë. Skicat
klasike në ato vizatime janë në dy ngjyra: me ngjyrën e zezë paraqitet gjendja ekzistuese, kurse
me të kuqe e tërë ajo që do të ndërtohet. Në plan izohipsetparaqiten me ngjyre të mbylltë
(gështenjë). Projekti i një rruge punohet në largësi prej dhjete kilometrash, e nëse llojet e
terreneve janë te vështira, atëherë ne largësi prej 7 deri 8 kilometra. Situacioni i rrugës është
plani ose projekti horizontal i rrugës. Në plan rruga përbehet prej drejtimeve, qarqeve rrethore
dhe rretheve kaluese-kalimeve.
Të gjitha përpunimet gjeoteknike përbëhen prej zhvendosjeve të mëdha të masave tokësore. Ka
një përzgjedhje të gjerë të makinave të ndërtimit që shërbejnë për gërmim, transport dhe montim
të materialeve tokësore.
Rrugët e asfaltuara janë ato rrugë me mbulesa prej materiali guror të përzier me bitum. Këto lloj
shtresash quhen dhe “mbulesa te zeza” për shkak të ngjyrës së tyre. Asfalt- betonet hyjnë në
grupin e asfaltimeve me përzierje, është material që prodhohet në fabrikë. Asfalt- betonet
përdoren mbi shtresa rrugore prej çaklli, kalldrëmi, betoni, zhavorri, dherash të përpunuara ose
shtresa të asfaltuara me penetrim.Asfalt- betonet përdoren mbi shtresa rrugore prej çaklli,
kalldrëmi, betoni, zhavorri, dherash të përpunuara ose shtresa të asfaltuara me penetrim.
Jetëgjatësia e këtyre mbulesave varet nga qëndrueshmëria e shtresave rrugore prej çaklli,
kalldrëmi, betoni, zhavorri. Përgatitja e shtresave ekzistuese bëhet duke pastruar pluhurat, baltën
dhe papastërtitë e ndryshme. Ky pastrim bëhet me fshesa metalike. Lëvizja e mjeteve në rrugë
bëhet pasi shtresa e asfalt-betonit të jetë ftohur plotësisht. Asfalt-betoni shtrohet vetëm në kohë
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të thatë dhe në temperatura mbi 5ºC. Temperatura e materialit të asfalt-betonit duhet të jetë 130180 ºC, në rast të kundërt materiali nuk shtrohet pasi është i pavlefshëm.
Projekti ideor është realizuar duke përdorur programin AutoCAD CIVIL 3D dhe
rezultatetpërgjithësisht janë të pranueshme.
Për projektimin e kësaj rruge në fillim është bërë inspektimi i terrenit nga gjeodetet, inxhinieret
ku janë njoftuar me terrenin.
Gjatë vizitës nga afër të rrugës "2 KORRIKU" (Lagjja Ramuk - Kashan) është bërë inspektimi i
terrenit dhe janë analizuar problemet që janë hasur në këtë rrugë. Gjatë vizitës ka rezultuar se
studimet duhen të bëhen në disa variante dhe në to të caktohet rëndësia dhe niveli i rrugës në
kuadër të rrjetit ekzistues rrugor. Pas vëzhgimit në terren në rrugën "2 KORRIKU" (Lagjja
Ramuk - Kashan) është paraparë pastrimi i terrenit, prerja e drunjve dhe të bëhet deponimi i tyre
në një vend të caktuar, pastaj të bëhet gërmimi i dheut me makineri të kategorisë përkatëse,
bartja dhe deponimi.
Ndërtimi i kësaj rruge ka për qellim lehtësimin e qarkullimit të qytetareve për nevojat e tyre. Pas
vizitës kam bërë disa fotografi nga vendi i ngjarjes ku janë paraqitur problemet e kësaj rruge.
Gjatë vëzhgimit në terren regjistrohen të gjitha pikat gjeodezike të rrugës si dhe shikohet për të
gjitha ndërtimet që mund të këtë në këtë rrugë si: muret mbrojtëse, lëshesat, kanalet anësore etj.
gjatësitë e tyre si dhe dimensionet.
Në bazë të të dhënave të grumbulluara nga terreni kemi arritur në përfundim për formimin e një
projekti ideor për këtë rrugë, por duhet edhe të kemi parasysh disa faktor për këtë rrugë siç janë
numri i banoreve, numri i automjeteve, kostoja e projektit etj.
Anët pozitive të ndërtimit të kësaj rruge janë përfitimet në aspektin material, kohor, ndotje të
ambientit dhe zhvillim të infrastrukturës.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS

Gjatë punimit të kësaj teme jam munduar të hulumtoj literatura të ndryshme edhe pse ka
mungesë të madhe sidomos tëliteraturës në gjuhën shqipe. Për te arritur deri tek mbledhja e
literaturës së nevojshme përt’i dhënë formë këtij punimi mëështë dashur të shfletoj edhe
literatura tëhuaja .

2.1. Njohuri të përgjithshme për shtrimin e rrugëve e trotuareve

Zhvillimi i një vendi si dhe përsosja e mjeteve të transportit, nxjerr gjithmonë detyra e problem
të reja në ndërtimet e rrugëve.
Rrugët janë konstruksione të ndërtuara në natyrë. Ato janë rripa toke, të sistemuar e të
përforcuara në të gjithë gjatësinë e tyre, mbi të cilat kryhet lëvizja e automjeteve.
Gjurmë kalimi quhet brezi i lëvizjes në një drejtim të automjeteve. Kur gjerësia e pjesës kaluese
është vetëm për një automjet, themi se rruga është me një gjurmë kalimi (Pavaci S. 2017).
Elementët kryesore të një rruge janë:
-

Boshti i rrugës, është vija që ndan rrugën në dy pjesë simetrike, ky shtrihet mbi
sipërfaqen e tokës dhe është një vijë në hapësirë. Boshti i rrugës përbëhet nga pjesë të
drejta dhe të lakuara. Paraqitja e këtij boshti në plan vertikal jep profilin gjatësor të
rrugës, kurse paraqitja në planin horizontal jep planimetrinë e rrugës.

-

Pjesa kaluese, është pjesa më kryesore e rrugës mbi të cilën kryhet lëvizja e automjeteve.
Në të dy anët e pjesës kaluese lihen breza, zakonisht të përforcuara që quhen bankina, që
shërbejnë për të rritur sigurinë e lëvizjes së automjeteve mbi rrugë, për mbrojtjen e
themelit dhe shtresës rrugore, në raste të veçanta për qëndrimin e përkohshëm të
automjeteve dhe për depozitimin e materialeve të mirëmbajtjes së rrugës. Pjesa kaluese
me bankinat përbëjnë kurorën e rrugës. Përtej trupit të rrugës ndodhen kanalet anësore që
shërbejnë për largimin e ujërave të reshjeve atmosferike, që bien në pjesën kaluese të
rrugës dhe në tokat përreth.
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-

Shtresa rrugore, është një përforcim special i pjesës kaluese, që krijon një sipërfaqe të
fortë të sheshtë dhe të qëndrueshme ndaj trysnisë së rrotave të automjeteve në lëvizje.

Shtresa rrugore përbën një nga elementet më të rëndësishëm të një rruge. Ajo përbëhet nga këto
pjesë kryesore:
-

mbulesa ose shtresa konsumuese;

-

themeli;

-

nënshtresa ose shtresa filtruese.

Në bazë të rëndësisë rrugët klasifikohen në:
-

rrugë kombëtare;

-

rrugë lokale;

-

rrugë komunale;

-

rrugë verore (rrugë të përkohshme).

Në bazë të funksionit rrugët klasifikohen në:
-

rrugë qyteti;

-

rrugë fshati;

-

rrugët jashtëqendrave të banuara.

Rrugët e qyteteve ndahen në pesë kategori:
-

rrugët e kategorisë së parë me 6 korsi kalimi janë shëtitoret dhe rrugët kryesore të trafikut
të shërbimit urban për qytete të mëdha;

-

rrugët e kategorisë së dytë me 4 korsi kalimi janë rrugët me trafik të rëndë (unazat) të
qyteteve të mëdha dhe rrugët kryesore të shërbimit urban;

-

rrugët e kategorisë së tretë me 3 korsi kalimi janë rrugët që ndajnë lagjet e banimit me
njëra tjetrën;

-

rrugët e kategorisë së katërt me 2 korsi kalimi janë rrugët e e brendshme të lagjes së
banimit;

-

rrugët e kategorisë së pestë me 1 korsi kalimi janë rrugët e brendshme të blloqeve të
banimit.

Brenda zonave të banimit rrugët janë:
-

rrugë me një korsi kalimi dhe një brez parkimi;

-

rrugë me një korsi kalimi dhe dy breza parkimi;

-

rrugë me dy korsi kalimi dhe një brez parkimi;
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-

rrugë më dy korsi kalimi dhe dy breza parkimi.

Rrugët e fshatrave ndahen në tre kategori:
-

rrugë kryesore me gjerësi të pjesës së shtruar 7.5 m;

-

rrugë të dyta me gjerësi të pjesës së shtruar 5.0 m;

-

rrugë të treta (terciale) për kalimin e këmbësorëve me gjerësi të pjesës së shtruar 3.0 m.

Rrugët jashtë qendrave të banuara ndahen në katër kategori:
-

autostrada, në të cilën shpejtësia e lëvizjes së automjeteve është më e madhe se 100
km/orë dhe numri i tyre është mbi 6000 mjete njësi/ore;

-

superstrada, në të cilat shpejtësia e lëvizjes së automjeteve është më e madhe se 60
km/orë dhe numri i tyre mbi 4000 mjete njësi/orë;

-

rrugë rajonale, në të cilat shpejtësia e lëvizjes së automjeteve është më e madhe se 40
km/orë;

-

rrugët lokale, në të cilat trafiku është i kufizuar.

Përcaktimi i trafikut të një rruge ekzistuese bëhet nëpërmjet vrojtimeve, kurse përcaktimi i
trafikut të një rruge që do të ndërtohet, bëhet në bazë të sasisë së mallrave që do të qarkullojnë në
të. Në këtë rast merret parasysh një perspektivë të paktën 10 vjeçare. Në bazë të këtij trafiku
përcaktohet kategoria e rrugës. Në qoftë se në një rrugë trafiku i lëvizjes së makinave rritet
shumë, saqë e kalon atë të përcaktuar nga normat për atë kategori, atëherë kalohet në një kategori
më të lartë dhe themi se kjo rrugë rikonstruktohet (Pavaci S. 2017).
Për projektimin e rrugëve ndiqet kriteri i kategorizimit të rrugëve që bëhet në bazë të trafikut të
lëvizjes së automjeteve. Elementi kryesor në treguesit teknik të një rruge është shpejtësia, në
bazë të saj përcaktohen edhe të gjitha elementet e tjera, si:
-

rrezja minimale e rrugës;

-

pjerrësia maksimale;

-

zgjerimi në kthesë.

2.1.1. Shtresat rrugore dhe trotuaret
Punimet për ndërtimin e trasesë fillojnë me kryerjen e masave përgatitore:
-

përgatitjen e bazamentit;

-

kontrollin e piketave;
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-

shembjen e objekteve ekzistuese;

-

heqjen e dherave vegjetale nga zona e rrugës;

-

bëhet shkallëzimi i terrenit kur ai ka pjerrësi të madhe.

Mbas përfundimit të masave përgatitore, bëhet montimi i trasesë, që përcakton në madhësi
natyrore trajtën dhe përmasat e trasesë.
Për të përcaktuar gjerësinë e bazës së trasesë, bëhen llogaritjet përkatëse, duke pasur parasysh
gjerësinë e kurorës, lartësinë e mbushjes ose thellësinë e gërmimit dhe pjerrësinë e terrenit.
Për zbatimin e punimeve të dheut ka rëndësi njohja e vetive fiziko-mekanike të dherave. Në
varësi të vëllimit dhe llojit të dherave, punimet mund të kryhen me krahë ose me makineri.
Qëndrueshmëria e trasesë varet nga lloji i materialit të përdorur, ngjeshja e tij, mënyra e
organizimit të punimeve dhe masat për largimin e ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore.
Mbas ndërtimit të trasesë fillojnë punimet për ndërtimin e shtresave rrugore.
Pjesa kaluese është pjesa më e rëndësishme e rrugës, sepse mbi të lëvizin automjetet. Shtresat
rrugore ndërtohen në të gjithë gjerësinë e pjesës kaluese dhe kufizohen anash me bankina në
rrugët jashtë qendrave të banuara(autostradat, superstradat, rrugë rajonale, rrugët lokale), rrugët e
fshatrave ose me trotuare në rrugët e qyteteve (rrugët urbane).
Pjerrësia e pjesës kaluese varet nga lloji i shtresave merret 1% në shtresat me cilësi të lartë dhe
3% në shtresat prej materiali guror (Pavaci S. 2017).
Shtresat rrugore duhet të plotësojnë këto kërkesa:
-

të jenë të qëndrueshme ndaj veprimit të ngarkesave të lëvizshme;

-

të jenë të rrafshëta për të shmangur tronditjen e udhëtarëve dhe dëmtimin e automjeteve;

-

të jenë të ashpra për të siguruar fërkimin e nevojshëm të rrotës dhe sipërfaqen e rrugës
gjatë lëvizjes dhe frenimit të automjeteve;

-

të jenë të pastra (pa pluhur) për një qarkullim sa më komod.

Lloji i mbulesës së rrugës varet nga:
-

rëndësia e rrugës;

-

nga dendësia e qarkullimit të automjeteve;

-

nga kategorizimi i rrugës.

Përsa i përket konstruksionit të shtresave, pjesët kryesore të tyre janë:
-

bazamenti ose traseja e profiluar e thatë (e gatshme për të vendosur në të shtresat
rrugore);
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-

nënshtresa, shërben për te shmangur lagien dhe ndotjen e themelit.

-

themeli, i cili i transmeton bazamentit ngarkesat që i vijnë nga mbulesa;

-

shtresa mbrojtëse;

-

mbulesa, që është shtresa në kontakt të drejtpërdrejtë me rrotat e automjeteve.

Lloji i mbulesës së trotuarit varet nga:
-

rëndësia e rrugës;

-

nga dendësia e qarkullimit;

-

nga kategorizimi i rrugës.

Shtresa e sipërme e trotuareve mund të bëhet me materiale të ndryshme dhe në mënyra të
ndryshme. Fortësia e materialit të përdorur për ndërtimin e shtresave karakterizohet nga moduli i
elasticitetit “E” daN/ cm² që përcaktohet në laborator.

2.1.2. Ndërtimi i trupit të rrugës

Përgatitja e trupit të rrugës bëhet përpara vendosjes së shtresave rrugore. Mbas profilimit të
trupit, bëhet cilindrimi i saj. Të gjitha shformimet që ndodhin gjatë cilindrimit të trupit të rrugës
riparohen përpara ndërtimit të shtresave.
Për bazamente me lagështirë të madhe, ndërtohen drenazhe gjatësore ose tërthore.
Trupi i rrugës realizohet në tri mënyra në varësi të terrenit të rrugës:
-

në gërmim, duke gërmuar trasenë dhe duke i larguar dherat e gërmuara nga traseja e
rrugës, kur rruga është në gërmim;

-

në mbushje, duke sjellë dhera për të krijuar bankinat e rrugëve.

-

pjesërisht në mbushje dhe pjesërisht në gërmim, kur me dheun e gërmuar të trasesë
mbushen dhe pjesërisht bankina.

Bazamentit i jepet pjerrësi e dyanshme, e barabartë me atë të mbulesës.
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2.1.3. Ndërtimi nënshtresës së rrugës ose shtresa filtruese

Në trupin e rrugës vendoset nënshtresa prej zhavorri ose rërë, e cila shërben për të shmangur
lagien e shtresave rrugore nga poshtë – sipër, pra për të shmangur lagien e themelit dhe për të
ruajtur pastërtinë e tij.
Materiali i zhavorrit të nënshtresës duhet të jetë i imët, dhe rëra e trashë.
Trashësia e nënshtresës varet nga lagështira e trupit të rrugës. Ajo është 10 cm kur bazamentet
janë të thata dhe 30 cm kur bazamentet janë me lagështirë të madhe. Për largimin e ujërave
shpesh ndërtohen dranazhe gjatësore dhe tërthore (Pavaci S. 2017).

2.1.4. Ndërtimi i themelit të rrugës
Themeli është ajo pjesë e shtresave që transmeton ngarkesën nga mbulesa në nënshtresë. Lloji i
themeleve dhe trashësia e tyre varen nga:
-

ngarkesat që ushtrojnë mbi to rrotat e automjeteve;

-

nga dendësia e qarkullimit të automjeteve;

-

lloji dhe trashësia e materialeve të përdorura;

-

kushtet klimatike;

-

kushtet hidrogjeologjike.

Në varësi të materialit të përdorur themelet mund të jenë:
-

prej zhavorri;

-

prej çaklli;

-

prej guri ose kalldrëm;

-

prej betoni;

-

prej dherash të përpunuar.

Themelet prej zhavorri, ndërtohen me zhavorr natyror, papastërtia organike dhe inorganike, me
përmasa deri 10 cm. Ato shformohen lehtë nga reshjet e shiut. Zakonisht bëhen dy shtresa me
trashësi deri në 20 cm, shtresa e parë e poshtmja bëhet me zhavorr të trashë dhe e sipërmja me
zhavorr të imët. Secila shtresë cilindrohet.
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Themelet prej çaklli, ndërtohen me çakëll me shtresa me trashësi deri 20 cm pas cilindrimit të
detyruar. Çaklli nuk duhet të jetë i petëzuar, por prodhohet nga gurë me markë mbi 600 me
përmasa 25-75 mm
Themelet prej guri ose kalldrëm, ndërtohen mbi nënshtresë zhavorri të imët. Ato ndërtohen në
shtresa me trashësi 16, 20, 25 cm. Gurët vendosen në trajtë piramide dhe pykëzohen duke i
rrahur me çekiç. Pastaj shtresat cilindrohen mirë, vendosja e tyre bëhet fillimisht në rreshta
gjatësorë dhe tërthorë. Rendimenti i punës së themeleve me kalldrëm është i ulët pasi nuk mund
të mekanizohet.
Themelet prej betoni ndërtohen me beton të markës M- 150, ose M-200. Materiali i betonit
përgatitet me materiale mbushëse si rërë dhe zhavorr, me materiale lidhëse si çimento dhe ujë. Si
materialet mbushëse dhe ato lidhëse duhet të jenë me cilësi të lartë. Materiali mbushës i betonit
duhet të jetë i larë. Uji që përdoret duhet të jetë i pa ndotur.
Themelet prej dherash të përpunuar, ndërtohen me dherat e kurorës së trasesë pas pastrimit të
tij, si material lidhës përdoret çimento, gëlqere ose bitum. Kur si material lidhës përdoret gëlqere
dhe çimento, pasi ato shpërndahen spërkaten me ujë.

2.1.5. Ndërtimi i mbulesës ose shtresës konsumuse
Mbulesa ose shtresa konsumuse, duhet të jenë:
-

shtresa të forta dhe të qëndrueshme;

-

të asfaltuara;

-

të rrafshëta;

2.1.6. Formësimi i rrugës
Pas trasimit dhe caktimit të pozicionit të linjës zero të trasesë, kalohet në përpunimin e rrugës në
fazë më të lartë të projektimit.
Shkallë e lartë e përpunimit të paraqitjes së rrugës duhet të kalojë për shkak të gjykimit të saktë
në raport me terrenin dhe ndërtesat, për shkak të sasisë së punimeve etj. Rruga është e paraqitur
në skica në tri projektime. Ato janë: situacioni, profili për së gjati dhe profili i tërthortë. Skicat
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klasike në ato vizatime janë në dy ngjyra: me ngjyrën e zezë paraqitet gjendja ekzistuese, kurse
me të kuqe e tërë ajo që do të ndërtohet. Në plan izohipsetparaqiten me ngjyre të mbylltë
(gështenjë). Projekti i një rruge punohet në largësi prej dhjete kilometrash, e nëse llojet e
terreneve janë te vështira, atëherë ne largësi prej 7 deri 8 kilometra. Situacioni i rrugës është
plani ose projekti horizontal i rrugës. Në plan rruga përbehet prej drejtimeve, qarqeve rrethore
dhe rretheve kaluese-kalimeve.
Profili për së gjati i rrugës tregon projektimin vertikal për së gjati të prerjes përmes boshtit të
rrugës( Shala F, 2016).

Figura 1 Profili gjatësorë i rrugës, detaj me përshkrim
( Murseli A. adoptuar nga Shala F, 2016).
11

Në profilin gjatësorë është paraqitur pjerrtësia e niveletës së rrugës në drejtim të horizontales dhe
raporti i lartësisë së rrugës ndaj terrenit. Pos kësaj, janë paraqitur edhe vendet dhe madhësitë e
lëshimit, urave dhe ndërtimeve tjera të cilat duhet ndërtuar.
Në profilin për së gjati ekzistojnë dy linja themelore:
- linja e terrenit dhe
- linja e niveletës
Që të dy linjat janë përcaktuar me stacionazha dhe kuota të lartësisë.
Me niveleten e rrugës janë rregulluar madhësitë dhe largësitë e pjerrtësisë dhe rrumbullakimi
vertikal i thyerjes së niveletës. Me rastin e projektimit vlen të kihet kujdes në atë që nivelet të
mos devijojë shumë nga terreni, d.m.th. që rruga të jetë njësoj në prerje dhe shtrim. Gjithashtu
është e dëshirueshme që ndryshimi i pjerrtësisë së niveletës të jetë sa më rrallë, jo vetëm për
shkak të përpjetëzës së humbur por edhe për shkak të përpjekjeve të njëtrajtshme të motorëve të
automjeteve dhe vozitjes më komode.
Profili për së gjati ndonjëherë punohet në letër milimetrike dhe vizatohet në atë mënyre që për
lartësi zakonisht merret matës dhjete here me i madh sesa për gjatësi. Në profilin për së gjati
merren edhe të dhënat rreth kahes së rrugës. Profili i tërthortë është projektimi i tërthortë vertikal
në drejtim të shtrirjes së rrugës.
Profilet e tërthorta tregojnë konfigurimin e terrenit në të majtë dhe të djathtë nga boshti i rrugës.
Regjistrohen në çdo 20 deri 100 metra, varësisht nga mundësitë që ofron terreni, edhe atë
sidomos në vendet ku mundësitë e terrenit ndryshojnë përnjëherë. Profilet e tërthorta ndryshojnë
në rreshtimin e poshtëm të rrugës, gjersa në rreshtimin e epërm janë pothuajse të njëjta. Nga ato
mund të shihet forma dhe madhësia e bazës së tokës, kurse skicohen në masë 1:100 ose 1:200 në
letër milimetrike, edhe atë në të njëjtën masë të gjatësisë dhe lartësisë. Ato vizatohen njeri nën
tjetrin nga fillimi i trasesë, kurse prapa secilës përshkruhet stacionazha e tyre. Pasi të jenë
vizatuar profilet e tërthorta të terrenit (me ngjyre të zezë) në to vizatohet profili i rrugës së
ardhshme (me ngjyrë të kuqe) me kuotën përkatëse të niveletës nga profili për së gjati(Shala F,
2016).

12

Figura 2 (a, b, c, d) Profilet (prerjet) tërthore karakteristike.
(adoptuar nga Murseli A. 2019)
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2.1.7. Metodat standarde për përpunimin e punimeve gjeoteknike
Të gjitha përpunimet gjeoteknike përbëhen prej zhvendosjeve të mëdha të masave tokësore. Ka
një përzgjedhje të gjerë të makinave të ndërtimit që shërbejnë për gërmim, transport dhe montim
të materialeve tokësore.

2.1.8. Punimi i gërmimeve

Zgjedhja e metodës dhe mjeteve për punimin e gërmimeve varet nga:
-

lloji i tokës që gërmohet;

-

sasia dhe gjatësia e gërmimi;

-

sasia e transportit;

-

qasja e terrenit;

-

afatet e planifikuara etj.

Më së shpeshti klasifikimi i gërmimeve kryhet sipas llojit të materialit si më poshtë:
-

gërmimet në materiale të buta tokësore;

-

gërmimet në shkëmbinj të ndryshëm me ngurtësinë dhe strukturën.

2.1.9. Gropimi në materialet e buta tokësore
Gërmimet në materiale të buta, të lidhura dhe të palidhura apo në bazë të kritereve teknologjike,
tokat e kategorisë I deri IV, mund të kryhet me dorë ose me makineri të ndërtimit.
Për gërmimet manuale përdoren mjete të ndryshme: lopata, kazma, pyka, çekiçë me masa të
ndryshme, d.m.th., çekiçë pneumatikë, dalta përkatëse. Kjo metodë e gërmimit për koston e lartë
dhe efektin e ulët është e kufizuar në objektet e vogla, në vendet e ngushta dhe të paarritshme, ku
gërmimet e mekanizuara janë të pamundura.
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2.1.10. Punimet përgatitore për ndërtimin e konstruksionit të
poshtëm të rrugës

Punimet që i paraprijnë punimit të trupit të rrugës janë:
-

punime gjeodezike;

-

planifikimi i tokës;

-

rregullimi i deponive;

-

huazimet;

-

organizimi i sheshit tëndërtimit (përpunimi i rrugëve të qasjes, etj.).

Të gjitha këto aktivitete bëhen nëpërputhje me planetorganizative të miratuara të cilat
formojnënjë pjesë të dokumentacionit kontraktual(Shala F, 2016).

2.1.11. Përpunimi i gërmimeve

Metodat më të përdorura gjatë kryerjes së gërmimeve janë:
-

gërmimi në shtresat gjatësore;

-

gërmimi në krye;

-

gërmimet gjatësore anësore.

Gërmimi në shtresat gjatësore kryhet në shtresat paralele, horizontale ose me pjerrësi të vogël,
me trashësi prej 0,6m deri në 0,8m, d.m.th. prej 0,2m deri në 0,4m, në qoftë se përdoren
skreperët. Karakteristika themelore e kësaj procedure është që na jep një front të gjerë të punimit
për gërmim dhe ngarkim, (fig. 3)
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procedura e gërmimit dhe ndërtimi i çallatës dhe pendës me skreper

procedura e prerjes dhe derdhja me skreper
Figura 3 Aplikimi i skreperëve për përpunim, gërmim dhe pendë
(Murseli A. Adoptuar nga Shala F. 2016)

Gërmimi në krye kryhet në profilin e plotë në të gjithë lartësinë dhe gjerësinë e gërmimit në
shtresa normale me aksin e rrugës së komunikacionit. Kjo mënyrë e gërmimit është e favorshme
për çallata të shkurtra dhe të thella, kur terreni është me një rënie të madhe dhe nëpër të nuk
mund të lëvizet makineria, d.m.th., kur nuk mund të aplikohet procedura e gërmimit në shtresat
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gjatësore. Për shkak të frontit të vogël të punës fronti i punës së gërmimit është relativisht i
ngadaltë, dhe materialet transportohen vetëm në një drejtim. (Fig. 4)

Figura 4 Gërmimi në krye
(Murseli A. Adoptuar nga Shala F. 2016)

Gërmimi anësor kryhet në materialet tokësore shumë të forta apo në shkëmbinj. Nëse çallata
është në material tokësor, çallata nuk gërmohet deri në nivelin e planumit, por gradualisht.
Nëse çallata është në material që grimcohet dhe të paqëndrueshëm, çallata në pjesën e poshtme
duhet të jetë pakëz e gardhuar. Pastaj çallata zgjerohet me shkallë për ngarkim nga të dy anët e
tij.
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Figura 5 Gërmimi anësor
(Murseli A. Adoptuar nga Shala F. 2016)

Kjo mënyrë e gërmimit ka avantazhet e saj (vend i mjaftueshëm pune, gërmimi i thjeshtë dhe i
lehtë, transportimi i materialit në dy anë, kullimi i mirë), por ka edhe të meta (përpunimi i
çallatës, sidomos gardhimi i saj).

2.2. Mënyra e asfaltimit të rrugëve
Rrugët e asfaltuara janë ato rrugë me mbulesa prej materiali guror të përzier me bitum. Këto lloj
shtresash quhen dhe “mbulesa te zeza” për shkak të ngjyrës së tyre(Pavaci S. 2017).
Mbulesat e asfaltuara duhet të jenë:
-

të rrafshëta;

-

të qëndrueshme;

-

të qarkullueshme me shpejtësinë e lejuar;

-

pa pluhur për një qarkullim sa më komod.

Asfaltimet mund të realizohen me dy metoda:
-

me spërkatje;

-

me përzierje.
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a) Asfaltimet me spërkatje japin sipërfaqe të rrafshëta dhe të forta, të papërshkueshme nga uji,
që nuk krijojnë pluhur. Ato janë dy llojesh:
-

asfaltim me penetrim të thellë me trashësi 6,5-8 cm ose gjysmë penetrim me trashësi4-6
cm,

-

asfaltim me përpunim sipërfaqësor.

Asfaltimi me penetrim përdoret për asfaltimin e rrugëve të reja prej zhavorri, çaklli, kalldrëmi ose
për rikonstruksionin e rrugëve ekzistuese po me këto materiale.
Në asfaltimin me penetrim të thellë kryhen këto procese pune:
-

shpërndarja e çakullit 50-25 mm;

-

cilindrimi i çakullit;

-

spërkatja e parë me bitum të nxehtë;

-

shpërndarja e granilit 25-15 mm;

-

cilindrimi i granilit të hedhur;

-

spërkatja e dytë me bitum të nxehtë;

-

shpërndarja e granilit 15-5 mm;

-

ngjeshja përfundimtare e shtresës së asfaltuar.

Në asfaltimet me spërkatje kujdes i veçantë i kushtohet:
-

pastërtisë së materialeve;

-

fortësisë së materialeve;

-

pastrimit të bazamentit;

-

shpejtësisë së realizimit të spërkatjes me bitum;

-

shpërndarjes e cilindrimit të materialit mbushës.

b) Asfaltimet me përzierje është një metodë më e përparuar në krahasim me asfaltimet me
spërkatje, pasi lejon industrializimin dhe mekanizimin e plotë të punimeve. Shtresat e asfaltuara
me këtë metodë janë:
-

të forta;

-

të rrafshëta;

-

të ashpra;

-

të papërshkueshme nga uji;

-

pa pluhur;

-

të riparohen lehtë dhe shpejtë.
19

Asfalt- betonet hyjnë në grupin e asfaltimeve me përzierje, është material që prodhohet në
fabrikë. Asfalt- betonet përdoren mbi shtresa rrugore prej çaklli, kalldrëmi, betoni, zhavorri,
dherash të përpunuara ose shtresa të asfaltuara me penetrim. Ato përdoret si mbulesë dhe mund
të realizohet me një shtresë me trashësi 4-6 cm, ose me dy shtresa me trashësi 7-9 cm, nga të
cilat e sipërmja 3-4 cm. Shtresa e sipërme bëhet me material të imët dhe është asfalt-beton i
mirëfilltë. Shtresa e poshtme quhet binder.Si material guror për prodhimin e asfalt- betonit
përdoret çakëll i imët, granil dhe pluhur guri dhe si material lidhës përdoret bitumi.
Granulometria dhe sasia e materialeve përbërëse bëhet në bazë të recepturave të laboratorit, gjë
që garanton cilësinë e prodhimit(Pavaci S. 2017).
Punimet e asfaltimeve me përzierje kryhen sipas kësaj radhe:
-

përgatitja e shtresave ekzistuese;

-

shtrimi i binderit;

-

cilindrimi i binderit;

-

shtrimi i asfalt-betonit;

-

cilindrimi i asfalt-betonit.

Lloji i shtresës me asfalto-beton varet nga:
-

dendësia e qarkullimit të automjeteve;

-

tipit të mbulesës;

-

kushtet inxhinierike gjeologjike të rrugës;

-

kushtet klimatike te zonës ku ndërtohet rruga.

2.2.1. Ndërtimi i shtresave me asfalt-beton

Asfalt- betonet përdoren mbi shtresa rrugore prej çaklli, kalldrëmi, betoni, zhavorri, dherash të
përpunuara ose shtresa të asfaltuara me penetrim. Jetëgjatësia e këtyre mbulesave varet nga
qëndrueshmëria e shtresave rrugore prej çaklli, kalldrëmi, betoni, zhavorri.
Përgatitja e shtresave ekzistuese bëhet duke pastruar pluhurat, baltën dhe papastërtitë e
ndryshme. Ky pastrim bëhet me fshesa metalike.
Shtrimi i binderit ose i asfalt-betonit mund të bëhet me krahë, kur vëllimi i punimeve është i
vogël dhe kur vëllimi i punimeve është i madh shtrimi bëhet me asfalto-shtruese. Shtrimi i asfalt
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– betonit me asfalto-shtruese, rrit shumë rendimentin e punës dhe cilësinë e punës, mbasi
trashësia e shtresës është uniforme dhe sipas kushteve teknike. Duke pasur parasysh cilindrimin e
shtresës asfalt-betonit trashësia e saj bëhet 20-30% më e trashë se ajo e dhënë në projekt. Kjo
trashësi kontrollohet gjatë shtrimit me anë të kunjave metalike të shkallëzuara. Gjatë shtrimit të
asfalt – betonit kontrollohet rrafshësia e shtresës. Në rrugë të ngushta shtrimi bëhet njëherësh në
të gjithë gjerësinë e rrugës. Në rrugë të gjëra shtrimi bëhet në shirita me gjerësi 3.0-3.5 m.
Cilindrimi i binderit ose i asfalt-betonit bëhet me shumë kujdes dhe brenda kushteve teknike të
zbatimit.Cilindrimi bëhet fillimisht me 5-7 kalime në një vend me rul 6-8 ton dhe më pas me 1517 kalime me rula 10-12 ton. Gjatë cilindrimit ruli lëviz me shpejtësi deri 2 km/orë. Cilindrimi
fillon nga bankina, paralel me aksin e rrugës me zhvendosje nga 25 cm drejt mesit të rrugës.
Ngjeshja quhet e përfunduar kur sipërfaqja e mbulesës është plotësisht e rrafshët dhe rrotat e rulit
nuk lënë gjurmë në sipërfaqen e rrugës(Pavaci S. 2017).
Lëvizja e mjeteve në rrugë bëhet pasi shtresa e asfalt-betonit të jetë ftohur plotësisht.
Asfalt-betoni shtrohet vetëm në kohë të thatë dhe në temperatura mbi 5ºC. Temperatura e
materialit të asfalt-betonit duhet të jetë 130-180 ºC, në rast të kundërt materiali nuk shtrohet pasi
është i pavlefshëm.

Figura 6 Rrugë me tre korsi në çdo drejtim kalimi
(adoptuar nga Murseli A. 2019)
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Figura 7 Ngjeshja e shtresave rrugore
(adoptuar nga Murseli A. 2019)

Figure 8 Procesi i rulimit të shtresës së asfalto-betonit
(adoptuar nga Murseli A. 2019)
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2.3. Teknologjia e shtrimit të trotuareve
Trotuaret shërbejnë për lëvizjen e këmbësorëve, vendosjen e rrjetit inxhinierik dhe vendosjen e
pemëve për pastrimin e ajrit. Trotuaret ndërtohen në rrugët urbane të qyteteve .
Trotuaret kanë gjerësi të ndryshme në funksion të llojit të rrugës, numrit të lëvizjes së
këmbësorëve dhe vendosjes së rrjetit inxhinierik. Gjerësia e trotuareve varion nga 1.5-5.0 m.
Sipas llojit të materialit të shtresës së sipërme trotuaret janë:
a) trotuare me pllaka betoni 3cm;
b) trotuare me pllaka betoni 6cm;
c) trotuar me llustër çimento;
d) trotuare me asfalt;
e) trotuare me pllaka gurë.
Shtrimi i trotuareve mund të bëhet në mënyra të ndryshme. Pavarësisht prej shtresës së sipërme
të trotuarit dhe mënyrës së shtrimit të tij, baza dhe nënbaza duhet gjithmonë ti plotësoj kushtet e
nevojshme teknike përsa i përket ngjeshjes dhe përdorimit të materialit të mirë.
Fortësia e materialit të përdorur për ndërtimin e shtresave karakterizohet nga moduli i elasticitetit
E në daN/ cm² që përcaktohet në laborator(Pavaci S. 2017).

2.3.1. Mënyrat e shtrimit të trotuareve
Disa mënyra të shtrimit të trotuareve sipas materialeve të përdorura për to.
Shtrim trotuari me llustër çimento me trashësi 2 cm
Gërmimi i dheut për trotuare duhet të bëhet më së pakti deri në një thellësi 30 cm nga toka për
gjithë gjerësinë dhe gjatësinë e trotuarit. Pas gërmimit në thellësinë e caktuar sipas projektit
vendoset një shtresë zhavorri me trashësi 20 cm e cila ngjeshët dhe sheshohet mirë. Sipër
shtresës së zhavorrit vendoset shtresa e betonit M 150 me trashësi 10 cm me fuga teknike çdo
3m. Betoni hidhet dhe vibrohet mirë. Së fundmi vendoset shtresa e sipërme e trotuarit, shtresë
me llaç çimento 2:1 me trashësi minimale 2cm.
Shtresa me llaç çimento lëmohet dhe sheshohet shumë mirë. këto lloje trotuaresh ndërtohen rrallë
pasi nuk kanë pamje të bukur.
23

Shtrim trotuari me pllaka betoni me trashësi 6 cm
Gërmimi i dheut për trotuare duhet të bëhet më së pakti deri në një thellësi 30 cm nga toka për
gjithë gjerësinë dhe gjatësinë e trotuarit. Pas gërmimit në thellësinë e caktuar sipas projektit
vendoset një shtresë zhavorri me trashësi 10 cm e cila ngjeshët dhe sheshohet mirë. Sipër
shtresës së zhavorrit vendoset shtresa e betonit M 150 me trashësi 10 cm me fuga teknike çdo
3m. Betoni hidhet dhe vibrohet mirë. Sipër shtresës së betonit hidhet shtresa e granilit 4 cm. Së
fundmi vendoset shtresa e sipërme e trotuarit me pllaka betoni 6 cm. Ato shtrohen me goditje
dhe fugat midis tyre mbushen me rërë të imët në atë mënyrë që pllakat të lidhen sa më mirë me
njëra me tjetrën, të përforcohet dhe stabilizohet shtresa e pllakave.
Rëra hidhet mbi gjithë sipërfaqen e pllakave dhe mbi të kalojnë kalimtarë, të cilët nëpërmjet
ecjes mbushin fugat me rërë.
Karakteristikat e pllakave të betonit si ngjyra, forma dhe dimensionet jepen në projekt. Procesi i
shtrimit të pllakave merr shumë kohë, sidomos nëse terreni nuk është i përshtatshëm. Këto
trotuare kanë jetë të gjatë, nuk kërkojnë punëtor shumë të specializuar, riparohen shumë lehtë në
raste dëmtimi.

Shtrim trotuari me asfalt
Shtrimi i trotuareve me asfalt përdoret në teknikën e rrugëve dhe riparimi i tyre është jo shumë i
thjeshtë. Gërmimi i dheut për trotuare duhet të bëhet më së pakti deri në një thellësi 30 cm nga
toka për gjithë gjerësinë dhe gjatësinë e trotuarit. Pas gërmimit në thellësinë e caktuar sipas
projektit vendoset një shtresë çaklli ose granil me trashësi 10 cm e cila ngjeshët dhe sheshohet
mirë. Pastaj hidhet lidhësi bitum natyror ose artificial Shtresa e asfaltimit mund të realizohet me
dy metoda me spërkatje ose me përzierje. Asfaltimi me përzierje jep shtresë të fortë, të rrafshët,
të pa përkulshme nga uji, pa pluhura dhe riparohet lehtë. Kërkon specialist të mirë në shtrim.
Kujdes i veçantë duhet ti kushtohet pastërtisë së materialeve, fortësisë së tyre, pastrimit të
bazamentit dhe shpejtësisë së realizimit të spërkatjes me bitum dhe cilindrimit të materialit
mbushës.
Në dekadën e fundit, inxhinierët kanë zbuluar një mënyrë të re për të përshpejtuar procesin e
shtrimit te pllakave. Pllakat e trotuareve vendosen vertikalisht në makinerinë e shtrimit të
pllakave dhe pastaj shtrimi i tyre bëhet nëpërmjet kësaj makinerie në mënyrë graduale. Kjo
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metodë shtrimi, nëpërmjet makinerisë u jep mundësi punonjësve të shtrojnë 500 m trotuare në
ditë.

Figura9 Trotuar me kubëza betoni
(adoptuar nga Murseli A. 2019)

Figura10Kubëza trotuari me dimensione të ndryshme
(adoptuar nga Murseli A. 2019)
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Figura11 Mënyra e shtrimit të trotuareve me gurë
(adoptuar nga Murseli A. 2019)

2.3.2. Njohuri për rrjetin inxhinierik në trotuare
Në trotuare vendoset dhe rrjeti inxhinierik i linjave si:
-

linjat e ujësjellësit;

-

linjat elektrike;

-

linjat e telefonisë;

-

linja e internetit.

Gjithashtu në trotuare ndërtohen dhe pusetat e kontrollit të linjave të mësipërme. Linjat e
ujësjellësit, elektrikut, linja e telefonisë, linja e internetit shtrihen poshtë në trotuare në një
thellësi të caktuar sipas projektit dhe kushteve teknike të zbatimit. Përveç linjës së ujësjellësit,
linjat e tjera për një funksion sa më të mire të tyre futen në tubacione pvc.
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Tubacionet e linjave shtrihen poshtë trotuareve dhe për të mos u dëmtuar, poshtë dhe sipër tyre
shtrohet rërë.
Në distanca të caktuara sipas projektit vendosen pusetat në të cilat bëhet kontrolli i linjave në
raste avarie të mundshme. Një kujdes i veçante i kushtohet ndërtimit të pusetave. Kapakët e tyre
duhet të jenë në një kuote me kuotën e përfundimit të trotuareve.

Figura12 Paraqitje trotuareve me kubëza betoni
(adoptuar nga Murseli A. 2019

2.3.4. Teknologjia e vendosjes së skajoreve të trotuareve
Trotuaret, rrugët si dhe pjesët e tjera të shtruara prej asfalti, prej pllakave të betonit ose prej
ndonjë materiali tjetër duhet që të mbrohen në atë mënyrë, që anëve t’u vendoset nga një
mbështetëse. Skajoret mbështetëse duhet të mbajnë sipërfaqen e shtruar prej forcave horizontale,
të cilat shkaktohen nga lëvizja e forcave vertikale, prej makinave, njerëzve etj.
Skajoret shërbejnë dhe për drejtimin e ujërave të rrugës. Ato mund të vendosen në të njëjtën
lartësi me sipërfaqen e shtruar ose të jenë 10-30 cm më lartë nga rruga sipas nevojës(Pavaci S.
2017).
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Materiali i skajoreve duhet të jetë prej betoni M.200, ose prej guri. Zgjedhja e tij bëhet nga
arkitekti. Skajoret prej betoni janë në dimensione të ndryshme. Ato janë pjesë të parapërgatitura
prej betoni. Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur disa lloje të skajoreve prej betoni me
karakteristikat e tyre:

Tabela1 Tabela e dimensionimit të skajoreve
Nr.

Skajoret në cm

Pesha

Nevoja për 1 m

(gjatësi/trashësi/lartësi)

1

Përmasat 100/8/20

36

1

2

Përmasat 100/10/20

46

1

3

Përmasat 100/12/20

50

1

4

Përmasat 100/18/20

80

1

5

Përmasat 100/18/25

95

1

6

Përmasat 100/20/15

64

1

Vendosja e skajoreve
Montimi i skajoreve bëhet në këtë mënyrë:
Skajoret duhet të vendoset përpara se të bëhet shtrimi i sipërfaqes. Më parë hapet një kanal me
dimensionet sipas nevojës. Kanali duhet të jetë të paktën 10 cm më i madh se gjerësia e
skajoreve. Gjatë gjithë gjatësisë së kanalit shtrohet beton M.150 me trashësi 10-15 cm, që
shërben për nivelimin e skajoreve.
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Figura13Skajoret e trotuarit me beton
(adoptuar nga Murseli A. 2019)

Figura 14 Model trotuari me skajore betoni
(adoptuar nga Murseli A. 2019)
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Skajoret mund të jenë prej guri, ato plotësojnë të njëjtat funksione si bordurat prej betoni. Ato
kanë të njëjtat dimensione si skajoret prej betoni. Teknologjia e montimi i tyre bëhet njësoj si
skajoret prej betoni. Përdoren në trotuaret e shtruara me gurë.

2.4. Drenazhet

Ujërat nëntokësorë që shtrihen në shtresat e caktuara ujëmbajtëse të tokës janë shumë të
dëmshme për rrugën. Këto shtresa ndodhen në thellësi të ndryshme të tokës. Sa më afër shtresave
të rrugës që ato ndodhen, aq më shumë i lagin këto shtresa duke i dëmtuar ato. Ujërat
nëntokësorë rrezikojnë qëndrueshmërinë e trupit të dheut dhe ulja e niveli të tyre janë të
domosdoshëm për një funksionim sa më normal të rrugës.
Largimi dhe filtrimi i ujërave nëntokësorë bëhet me anë të dranazheve. Rolin e dranazheve
shpesh e zëvendësojnë kanalet e hapura anësore të rrugës, të cilat quhen dhe drenazhe të hapura.
Por kryesorët në largimit të ujërave nëntokësorë janë dranazhet e mbyllura.
Dranazhet janë kanale të mbyllura të mbushura me material si gurë, çakëll, zhavorr, rërë.
Ndërtimi i drenazheve bëhet në këtë mënyrë:
-

gërmohet seksioni i kanalit të drenazhit;

-

mbushet seksioni i gërmuar i kanalit të drenazhit me materialet filtrues si gurë ose çakëll,
zhavorr, rërë;

-

vendoset materiali jo filtrues si plisa bari, argjil mbi materialin filtrues të drenazhit.

Vendosja e materialit filtrues s si gurë, çakëll, zhavorr, rërë mbi materialin jo filtrues si plisa
bari, argjil në drenazh, bëjnë vetëm filtrimin e ujërave nëntokësorë dhe jo ato sipërfaqësore.
Materiali filtrues me kokrriza të mëdha vendoset në fund të seksionit të gërmuar të
kanalit(Pavaci S. 2017).
Për funksionimin sa më të mirë të drenazhit ai duhet të plotësoj disa kushte gjate ndërtimit të tij:
-

të ndërtohet duke zbatuar projektin dhe kushtet teknike të zbatimit;

-

të ndërpresë shtresën ujëmbajtëse dhe të futet minimalisht 40 cm në shtresën e
papërshkueshme nga uji;

-

të ketë pjerrësi gjatësore 0,5-3%;

-

shkarkimi i dranazhit të bëhet në veprat e artit;

-

të respektohet vendosja e shtresave filtruese dhe jo filtruese.
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2.5. Muret mbrojtëse
Shpatet e nivelit tëngritur dhe atij nën nivelin sipërfaqësor duhet mbrojtur nga veprimi dëmtues i
atmosferës dhe erozionit. Mbrojtja varet nga lloji i mureve tënivelit tëngritur dhe atij nën
sipërfaqe, nga pjerrtësia e shpatit dhe nga ambienti natyror, kurse mund tëbëhen nëdisa mënyra:
-

Në lëndë të dheshme dhe tëpërziera si humus me bar, buce, driza dhe drunj;

-

Nëlëndëshkëmbore si shtresëgurësh, malter i spërkatur, rrjet prej teli.

Me qëllim tërealizimit tëlidhjeve tëmira tëlëndës sëpjerrët me humus duhet krijuar brazda
nëshpate tënivelit tëngritur përgjatëbrazdave nëdistancëprej afërsisht njëmetri, me thellësi prej
rreth 20 cm. Thellësia e humusit është15 deri 20 cm.Me mbjelljen e llojeve tëveçanta tëdrunjve
dhe drizave, sigurohet mbrojtja e shpatit tënivelit tëposhtëm dhe teposhtëzave jostabile. Shpatet e
nivelit tëngritur nuk mbrohen me drunj sepse rrënjët depërtojnë thellënëvetënivel dhe nën
konstruksionet e rrugës, qëmund të rrezikojë edhe ngritjen e rrugës (deformimin).

Figura15 Mbrojtja e shpatit nëlëndët e dheshme dhe tëpërziera
(Murseli A. adoptuar nga Shala F. 2016)

Rezultate tëmira nëmbrojtjen e shpatit tënivelit tëngritur dhe atij tëposhtëm arrihen me aplikimin
e tëashtuquajturës ujitje. Nëshpat spërkatet ujë, hidhet farëbarërash dhe lloje tëveçanta tëbarit
tëcilat duhet lagur. Nëatëmënyrëmbulohen me bar shpatet e nivelit tëngritur dhe atij tëposhtëm
nga lëndët e dheshme, nga lëndët e përziera dhe mureve tëplasaritura.
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Figura16 Mbrojtja e shpatit me lëndëshkëmbore
(Murseli A. adoptuar nga Shala F. 2016)

Nënivelet e ngritura me lëndëshkëmbore nëraste tëcaktuara (kufizimet e hapësirës te nivelet e
larta etj) mund te realizohen shtresa të shpatit në parim të murit të thate nga shkëmbi i
pagdhendur (fig.16.a). Për shkak tëlidhjes me nivelin e ngritur bëhet ndërhyrja e shkëmbinjve.
Pjerrtësia e nivelit tëngritur ështëmëe rrepinjtëse ajo natyrore, kurse thellësia e shtresës rritet me
përqindjen e nivelit tëngritur nëçdo 4 metra shtresë(thellësi 30, 45, 60 cm).Nëshpatet shkëmbore,
tëcilat janëtështresuara me ndikimin e madh tëndikimeve atmosferike, shpesh zhyten copa
tëvogla apo tëmëdha tëgurëve. Nëse shpati ështëstabil, mund tëaplikohet masa e mbrojtjes
përmes rrjetit nga teli e cila nëfund shtrëngohet me blloqe betoni (fig.16.b).
Muret janë ndërtime tëcilat sigurojnë stabilitetin e pjesës sëdheshme tërrugës, kurse
konstruktohet kryesisht para ose gjatëkohës së ndërtimit tëkonstruksionit tëposhtëm tërrugës.
Muret për nga pozita dhe funksioni ndahen nëmure mbështetëse, tëngulur dhe mbulues. (fig.17
a).
-

Muret mbështetëse gjenden nëanën mëtëulët tëtrupit tërrugës dhe bartin ngarkesën e
shtresave tëmbushura me rërëtënivelit tëngritur dhe ngarkesën e qarkullimit.

-

Muret e ngulur gjenden prapa rrugës, kurse bartin ngarkesën e tokës nënivelin e poshtëm
(tëgërmuar, prerë).

-

Muret mbuluesembrojnëshpatet e nivelit tëposhtëm tëndjeshmendaj ndikimit tëajrit dhe
reshjeve atmosferike dhe nuk kanëfunksion bartës. Thellësia e mureve mbuluese shkon
prej 30 deri 50cm, kurse pjerrtësia varet nga lënda e nivelit tëposhtëm dhe nëdistancëprej
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3:1 deri 10:1. Muri mbështetës mund tëngritët mu nëshirit rrugor apo mëlarg nga skaji i
rrugës. Muri rezistues, varësisht nga përbërja e tokës dhe kufizimet hapësinore, mund
tëngritët nëlartësi tëplotë.

Figure 17 Pozita dhe pamja e disa mureve prej betoni
(Murseli A. adoptuar nga Shala F. 2016)

Ndërtimet nga tëcilat mbahen muret janë: betoni, betoni me armaturë, guri, elementet e
ndryshme tëmontazhes nga betoni apo betoni me armaturëdhe shportës me tel tëmbushur me
gurë(gabionet).
Varësisht nga struktura statistiko-konstruktive, muret ndahen nëmure kompakte (masive,
monolite) dhe fleksibile (montazhi). Muret kompakte aplikohen nëvendet e sigurta nga
deformimet qëvijnëpas, kurse muret e lakueshëm nëtokat nëtëcilat pritet konsolidimi i themelit,
dmth., uljet e matura tëmëpastajme, tëcilat nëmuredo tëpasohen pa dëmtime tëmëdha.
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Figure 18 Format e disa mureve me beton me armaturë
(Murseli A. adoptuar nga Shala F. 2016)
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Në fillim është bërë vizita në rrugën "2 KORRIKU" (Lagjja Ramuk- Kashan) për të inspektuar
terrenin ekzistues për ti shikuar problemet që janë në këtë rrugë, si dhe nevojat e kësaj rruge për
banorët e këtij fshati.
Studimet duhet të bëhen në disa variante dhe në to të caktohet rëndësia dhe niveli i rrugës
nëkuadër të rrjetit ekzistues rrugor. Niveli i rrugës dhe rëndësia e saj do të caktohet në bazë të
dendësisë së qarkullimit ditor, ngarkesës së qarkullimit dhe sipas cilësisë së terrenit në të cilin do
të ndërtohet rruga.
Pas vëzhgimit në terren në rrugën "2 KORRIKU" (Lagjja Ramuk - Kashan) është paraparë
pastrimi i terrenit, prerja e drunjve dhe të bëhet deponimi i tyre në një vend të caktuar, pastaj të
bëhet gërmimi i dheut me makineri të kategorisë IV, bartja dhe deponimi i dheut.
Gjatë vëzhgimit në terren është parë që në disa pjesë të rrugës kemi rrëshqitje të dheut ku duhet
të bëhët bartja e dheut nga konstruksioni i rrugës dhe duhet që tëndërtojmë muret mbrojtëse nga
betoni i armuar.
Ndërtimi i kësaj rruge ka për qëllim lehtësimin e qarkullimit të qytetarëve për nevojat e tyre.Pas
vizitës kam bërë disa fotografi nga vendi i ngjarjes ku janë paraqitur problemet e kësaj rruge.
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Figura 19 Rruga ''2 Korriku''
(Murseli A. 2019)
Në këtë fotografi shihet nevoja e pastrimit të terrenit, të bëhet largimi i disa shkurreve, pemëve
që pengojnë qarkullimin në këtë rrugë.

Figure 20 Rruga ''2 Korriku'' me pamje nga afër
(Murseli A. 2019)
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Në këtë fotografi (fig.20) shihet rrëshqitja e dheut ku paraqitet nevoja përndërtimin e mureve
mbrojtëse nga betoni i armuar.

Figure 21Grumbullimi i uji përgjatë konstruksionit të rrugës
(Murseli A. 2019)
Në këtë fotografi shihet që në disa pjesë të konstruksionit të rrugës janë shfaqur disa puse me ujë.
Shihet që nëkëtë pjesë të konstruksionit të rrugës duhet të intervenuar në largimin e
këtyreujërave tëpanevojshme. Për largimin e këtyre ujërave duhet të parashihet ndërtimi i
lëshesave.
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4. METODOLOGJIA
Në shtjellimin e kësaj teme të punimit të diplomës jam shërbyer me metodën e analizëskërkimore
dhe me metodën e vrojtimit të terrenit. Burimet e informatave tëshfrytëzuara për këtë punim janë
të marra nga literatura shkencore nga lëmia përkatëse apo informata të marra nga interneti.
Për ti dhënë një pamje dhe përmbledhje më të bukur punimit është bërë edhe mbledhja dhe
shqyrtimi i literaturave të ndryshme që ndërlidhen me punimet tokësore për ndërtimin e
infrastrukturës rrugore. Po ashtu për ti dhënë temës një përmbajtje akoma më të mirë është
realizuar edhe dalja në terren duke i parë nga afër punimet në rrugën përkatëse projektin ideror të
së cilës e kam shtjelluar gjatë këtij punimi.
Në pjesën e prezantimit të projektit në fillim është bërë dalja në terren ku është shikuar nga afër
gjendja e rrugës "2 KORRIKU" (Lagjja Ramuk- Kashan), ku më pas është filluar me projektin
ideor përkëtë rrugë.
Nëkëtë temëjanëpërdorur edhe programet softverike si dhe disa programe tjera si exel , word
etj.Projekti është punuar me program softverik AutoCAD Civil 3D.
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5. PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
Në fillim janë bërë matjet gjeodezike nga ku edhe janë siguruar pikat gjeodezike ku gjithsejjanë
162 pika gjeodezike, më pas ka vazhduar puna me AutoCAD Civil 3D
Gjatë punimeve me AutoCAD Civil 3D kam paraqitur situacionin e rrugës "2 KORRIKU"
(Lagjja Ramuk- Kashan), komuna Hani Elezit si dhe profilin gjatësor, poashtu edhe profilet
tërthore si dhe disa profile karakteristike të konstruksionit tërrugës.
Në fund tëkëtij prezantimi është paraqitur paramasa dhe parallogaria e rrugësnë fjalë.

Figura 22 Pikat gjeodezike të rrugës "2 KORRIKU" (Lagjja Ramuk- Kashan)
(Murseli A. 2019)
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Figura 23 Ortofoto e rrugës "2 Korriku" (Lagjja Ramuk- Kashan)
(Murseli A. 2019)
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Figura 24 Situacionit i rrugës "2 Korriku" (Lagjja Ramuk- Kashan)
(Murseli A. 2019)
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Figura 25 Paraqitja e profilit gjatësor e rrugës "2 Korriku" (Lagjja Ramuk- Kashan)
(Murseli A. 2019)
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Figura 26Paraqitja e profileve tërthore e rrugës "2 Korriku" (Lagjja Ramuk- Kashan)
(Murseli A. 2019)

Figura 27 Profili karakteristik i rrugës "2 Korriku" (Lagjja Ramuk- Kashan)
(Murseli , A , 2019)
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Tabela 2Paramasa dhe parallogaria
PARAMASA DHE PARALOGARIA
I.
Nr.

ASFALTIMI I RR."2 KORRIKU" (Lagjja Ramuk - Kashan).
POZICIONI

Njësia

Sasia

Çmimi
njësi (€)

Vlera (€)

Vërejtje: Pozicionet në paramasë përfshijnë, furnizimin me material,
transportin, shkarkimin e materialeve, fuqinë punëtore, testimet e
nevojshme të punës, materialeve, mekanizimin dhe punimin e
pozicionit me të gjitha aktivitet dhe materialet e nevojshme shpenzuese.

1

PUNËT PËRGATITORE

1.1

Vendosja e shenjave të përkohshme
vertikale, shenjave gjatë kryerjes së
punimeve dhe tabela informuese.

paus
hall

1.2

Shënimi i trasesë dhe përcjellja e
punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit

m'

1.00
1,320
.00

TOTALI 1:

2

2.1

2.2

PASTRIMI I TERENIT
Prerja e drunjve dhe deponimi i tyre deri
në deponinë legale të përcaktuar nga
investitori. Në këtë pozicion përfshihet
edhe largimi I pengesave eventuale ne
rrugë, shkurreve përgjatërrugës dhe
deponimi i tyre deri ne vendin e
deponimit jo me larg se 10km.
Demolimi dhe montimi i sërishëm i
rrethojave ekzistuese të pronave private
në vendet ku bëhen zgjerimet e
nevojshme.
TOTALI 2:

3

-

m'

m'

1,320.0
0

560.00

-

PUNËT E DHEUT
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3.1

3.2

3.3

Gërmimi i dheut me makineri i
kategorisë III- V me ngarkim dhe bartje
deri në deponi ku e përcakton organi
mbikëqyrës në largësi deri 10km.
Llogaria përmetër kub
Punimi i kanalit te hapur me makineri
përkatëse, përujëratatmosferike. Llogaria
përmetërgjatësi.
Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës dhe
me ngjeshmëri 30 MN/m2

m³

8,920.0
0

m'

1,300.0
0

m²

10,150.
00

TOTALI 2:

4

4.1

4.2

4.3

LËSHESAT
Punimi i lëshesave me gypa nga betoni i
armuar me diametër Ø600mm. Nëkëtë
pozicion përfshihet edhe furnizimi me
material dhe punimi i kokës hyrëse dhe
dalëse nga betoni C25/30. Llogaria
përmetërgjatësi.
Punimi i lëshesave me gypa nga betoni i
armuar me diametër Ø800mm. Nëkëtë
pozicion përfshihet edhe furnizimi me
material dhe punimi i kokës hyrëse dhe
dalëse nga betoni C25/30. Llogaria
përmetërgjatësi.
Punimi i lëshesave me gypa nga betoni i
armuar me diametër Ø1000mm. Nëkëtë
pozicion përfshihet edhe furnizimi me
material dhe punimi i kokës hyrëse dhe
dalëse nga betoni C25/30. Llogaria
përmetërgjatësi.

-

m'

m'

m'

35.00

14.00

8.00

TOTALI 2:

5
5.1

5.2

KONSTRUKSIONI I RRUGËS
Punimi i mbushjes me material
mbushës rrethanor dhe kompaktimi i
shtresave me Msh=30MN/m2
Punimi i tamponit (50MN/m²) prej
gurit të thyer gëlqeror 0-150mm me
trashësi t=60cm

-

m³

1,750
.00

m³

1,252
.00
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5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

Furnizimi dhe punimi i tamponit me
ngjeshmëri Mv=50MN/m² prej gurit të
thyer gëlqeror fraksion (0-63)mm me
trashësi t=20cm
Furnizimi dhe punimi i tamponit me
ngjeshmëri Mv=80MN/m² prej gurit të
thyer gëlqeror fraksion (0-31.5)mm me
trashësi t=10cm
Furnizimi dhe punimi i asfaltit binder
0-22 mm me trashësi t=7cm, përfshihen
edhe zgjerimet e nevojshme ne rruge.
Llogaria përmetër katror.
Furnizimi dhe punimi i asfaltbetonit
nga materiali AB11 me trashësi t=4cm,
duke përfshirë zgjerimet e nevojshme si
dhe spërkatjen me emulsion 0.4kg/m² të
sipërfaqes së binderit.
Furnizimi, dhe punimi i bankinave me
tampon-zhavorr 0-31.5mm t=10cm me
gjerësi deri në1.0 m dhe ngjeshja e tij
me makina përkatëse. Në këtë pozicion
përfshihet edhe rregullimi i qasjeve të
nevojshme anësore. Llogaria për metër
kub.
Furnizimi me material dhe ngritja e
pusetave ekzistuese të kanalizimit fekal
në nivel rruge. Nëkëtë pozicion
përfshihet edhe furnizimi dhe montimi i
kapakëvekompozitë me aftësimbajtëse
40t. Llogaria për copë
Furnizimi me material dhe punimi i
vijës ndarëse të rrugës me gjerësi
b=12cm, me ngjyre standarde për
rrugë. Llogaria për metër gjatësi.

m³

m³

2,120.0
0

810.00

m²

7,530.0
0

m²

7,530.0
0

m³

cope

m'

310.00

2.00

1,320.0
0

TOTALI 3:
6

6.1

MURET E OBORREVE
Furnizimi me material dhe ndërtimii
mureve te oborreve nga blloqet e betonit,
te cilat janë demoluar me pare. Trashësia
e mureve t=20cm dhe lartësia h=200cm.
Nëkëtë pozicion hyn hapja e themeleve,
punimi i themeleve me beton 40x40cm,
punimi i coklës mbi themel me lartësi
deri ne 50cm, armimi i themeleve

-

m'

30.00
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4Ø12mm' si dhe stafat Ø8mm/20cm.
Llogaria përmetërgjatësi të murit.

TOTALI 2:

7
7.1

7.2
7.3

7.4

7.5
7.6

7.7
7.8

-

MURET MBROJTËSE, BA
Gërmimi / Largimi i dheut me makineri,
për punimin e murit mbrojtës te
kategorisë III-V
Punimi i tamponit (50MN/m²) prej gurit
të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi
t=20cm
Furnizimi dhe vendosja e betonit te
varfër t=10cm C12/15
Punimi i mbushjes me material guror
jokoherent të sjellë nga huaza me bartje,
shtrirje në shtresa dhe ngjeshje
50 MN/m2 me CBR>5%
Furnizimi dhe vendosja e gypit
drenazhues Ø250mm
Furnizimi dhe vendosja e betonit për
themel dhe mure te klasës C 25/30, ne
pozicion tëpërfshihen edhe pahitë
Furnizimi dhe vendosja e
drenazhes,material guror fraksion (3163)mm
Furnizimi prerja lakimi dhe vendosja e
armaturës me profile të ndryshme

m³

295.00

m³

12.50

m³

6.50

m³

145.00

m'

50.00

m³

94.00

m³

32.00

kg

6,780.5
TOTALI 2:

-

ASFALTIMI I RRUGES - 2 KORRIKU
I.
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Nr.

VLERA (€)

POZICIONI

1

PUNET PERGATITORE

-

2

PASTRIMI I TERENIT

-

3

PUNET E DHEUT

-

4

LESHESAT

5

KONSTRUKSIONI I RRUGES

6

MURET E OBORREVE

-

7

MURET MBROJTËSE, BA

-

-

TOTALI I PERGJITHSHEM

-

-

REKAPITULIMI TOTAL

6. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
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Projekti i temës së diplomës përmban projektin ideor të rrugës"2 KORRIKU" (Lagjja RamukKashan) me gjatësi rreth 1320 m, Komuna Hani i Elezi. Pas hartimit të planit të shtrirjes së
rrugës, bëhet një studim sigurie ishtrirjes vertikale dhe horizontale për të kontrolluar distancën e
shikimit dhe distancën e shikimittë ndalimit. Rreziku kryesor lidhet me kurbat e kthesës, ku
zvogëlohet fusha e vizionit dhe përkëtë arsye sigurohet distanca e shikimit. Për fat të mirë, rruga
jonë kalon në një terren ku nuk kapengesa të mëdha ose ndërtesa që pengojnë.
Rruga,

është

projektuar

duke

përdorur

programin

AutoCAD

CIVIL

3D

dhe

rezultatetpërgjithësisht janë të pranueshme.
Për projektimin e kësaj rruge në fillim është bërë inspektimi i terrenit nga gjeodetet, inxhinieret
ku janë njoftuar me terrenin.
Gjatë vëzhgimit në terren regjistrohen të gjitha pikat gjeodezike të rrugës si dhe shikohet për të
gjitha ndërtimet që mund të këtë në këtë rrugë si: muret mbrojtëse, lëshesat, kanalet anësore etj.
gjatësitë e tyre si dhe dimensionet.
Në bazë të të dhënave të grumbulluara nga terreni kemi arritur në përfundim për formimin e një
projekti ideor për këtë rrugë, por duhet edhe të kemi parasysh disa faktor për këtë rrugë siç janë
numri i banoreve, numri i automjeteve, kostoja e projektit etj.
Anët pozitive të ndërtimit të kësaj rruge janë përfitimet në aspektin material, kohor, ndotje të
ambientit dhe zhvillim të infrastrukturës.
Ndërtimi i kësaj rruge duhet të bëhet me përpikëri në bazë tëtë gjitha tëdhënave që janë në
paramasa dhe parallogari sepse kjo rrugë ka edhe një rendësi të veçantë, në rast të bllokimit të
rrugës magjistrale "IMER VILA" rruga që do të ndërtohet pra rruga "2 KORRIKU" (Lagjja
Ramuk- Kashan)është rrugë qëmundëson qarkullimin e gjitha automjeteve dhe mallrave qëjanë
nisur në drejtim të kufirit Kosovë - Maqedoni e Veriut.
Pasi që me fjalë të shkurta e ekspozova gjenezën, procesin e hartimittë një projekti ideor rrugorë,
në të gjitha etapat e saj kryesore, prej zgjedhjës së temës e deri tembrojtja e temës, do të
dëshiroja, në përfundim, të citoj: ''Projekti ideor i rrugës"2 KORRIKU" (Lagjja Ramuk- Kashan)
- Hani i Elezi është kryer nëpajtueshmëri me standartet për projektim, dhe në pajtushmëri më
kategorinë e rrugës’’.
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